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ABSTRAKT

Nevoja për komunikim e ka shoqëruar njerëzimin që nga fillimet e tij. Përgjatë
viteve sisteme të ndryshme e kanë ofruar këtë mundësi, mirëpo gjithmonë kërkesa për
brez dhe shpejtësi ishin më të mëdha se sa mundësitë që ofroheshin dhe kjo ka shtyrë
përpara zhvillimin e teknologjisë telekomunikuese.
Komunikimi me fibra optik ka ofruar një zgjidhje afatgjate pasi që ofron: shpejtësi,
besueshmëri, jo interferencë, kapacitet të madh transmetimi dhe kostoja e tyre tani nuk
është e lartë.
Në këtë temë jemi munduar që të propozojmë zgjidhje për shfrytëzimin e infrastrukturës
optike në KOSTT edhe për nevoja të palëve tjera, pasi që përqindja e shfrytëzimit të
fijeve si dhe të kapacitetit brenda vet fijes që është në shfrytëzim është shumë e ulët në
krahasim me mundësitë që ofron fibra optike.
Pasi që është analizuar topologjia e rrjetit optik, shtrirja gjeografike, parametrat teknik
të pajisjeve, faktorët politik, ekonomik, social dhe teknologjik është ofruar edhe
propozimi se si KOSTT mund të hyjë në tregun e telekomunikimeve.
Propozimi i zgjidhjes merr parasysh teknologji dhe ndërfaqe të ndryshme që klientët
potencial i kanë në përdorim dhe ofron platformë të teknologjisë IP e cila do të jetë në
përdorim edhe për një periudhë të gjatë.
Gjithashtu shërbimeve të brendshme në KOSTT për nevoja të operimit që i mundëson
sistemi telekomunikues aktual siç janë: VOIP, RTU, RMC dhe Intranet-i ju është
kushtuar vëmendje e veçante pasi që janë shërbime primare dhe nuk guxojmë në asnjë
mënyrë ti afektojmë gjatë këtij procesi.
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1

HYRJE

KOSTT sh.a, është Ndërmarrje Publike që vepron si Operator i Sistemit,
Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike në Kosovë, ka një rol të rëndësishëm në
sektorin e energjisë në Kosovë dhe drejtohet me ligjin korporativ të emërtuar si Ligji
mbi Ndërmarrjet Publike.
Si Operator i Sistemit të Transmisionit (OST), KOSTT-i është përgjegjës për operim
efikas, ekonomik dhe të koordinuar të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike në
Kosovë, si dhe është përgjegjës për menaxhimin e rrjedhave të energjisë në rrjetin e
transmisionit që shërben për furnizimin e konsumit dhe ato në linjat e interkonjeksionit.
Përgjatë viteve infrastruktura telekomunikuese në KOSTT është zhvilluar dhe si rezultat
i kësaj, asetet telekomunikuese në KOSTT kanë arritur nivelin që të jenë në gjendje të
ofrojnë shërbime telekomunikuese për palët e interesuara.
Janë të instaluar tridhjetë e tetë Nënstacione në tërë territorin e Republikës së Kosovës
me pajisje SDH të tipit OSN 2500 dhe OSN 2000 dhe mbi 1000 Km fibër optike SM.
Në përmbushje të këtyre zhvillimeve, në vitin 2014 KOSTT është pajisur me licencë
për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese nga ane e Autoritetit Rregullativ të
Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ARKEP.
Hyrja në tregun e telekomunikimeve për KOSTT-in nënkupton ruajtjen e ofrimit të
shërbimeve për qëllime vetanake si dhe shfrytëzimi i po te njëjtave resurse për ofrimin e
shërbimeve telekomunikuese për palët e treta. Kjo nënkupton se pajisjet ekzistuese
duhet që gradualisht të ripërtërihen me pajisje të cilat do të ishin në gjendje të
përmbushin kërkesat e klientëve potencial rreth llojit të shërbimeve dhe ndërfaqeve që
kërkohen.
Pozita gjeografike e Kosovës paraqet një nyje të rëndësishme në rajon gjë që e bënë
shumë të përshtatshme për ofrimin e shërbimeve edhe për kompanitë ndërkombëtare të
cilat shërbimet e veta telekomunikuese dëshirojnë ti kalojnë transit nëpër këtë pjesë të
rajonit.
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1.1

Historiku i telekomunikimeve në KOSTT

Ofrimi i shërbimeve telekomunikuese për operim në Qendren Dispeçerike në kuadër të
KEK-ut fillojnë që nga krijimi i sistemit Elektornenergjetik në Kosovë. Këto shërbime
fillimisht janë kryer përmes sistemit të telefonisë fikse, DSL duke instaluar modem të
ndryshme, pastaj janë përdorur sistemi i PLC (Power Line Communication) që kanë
mundësuar bartjen e informatave duke ja bashkangjitur sinjalin frekuencave të larta, pra
sinjalin e informatave në sinjalin e linjave të tensionit të lartë që është 50 Hz. Kjo
informatë e bashkangjitur nxjerrej nga linja në Nënstacionin tjetër. Kapaciteti i këtyre
sistemeve ishte mjaft i kufizuar në 64 Kb/s, gjithashtu zhurmat që i shtoheshin sinjalit
gjatë transmetimit ishin mjaft problematike. Këto sinjale pastaj nxirreshin në anën tjetër
të linjës përmes pajisjeve përkatëse.
Sinjali i energjisë elektrike 50Hz

Sinjali i informatës, frekuenca të larta

Figura 1. Bashkangjitja e sinjalit të informatës në sinjalin e energjisë elektrike

Pajisjet PLC kanë mundësuar bartjen e informatave nga Nënstacionet deri tek qendra
Dispeçerike kryesore. Menaxhimi i këtyre pajisjeve është bëre duke ju qasur direkt
pajisjes, pra është dashur që për pajisje që gjinden në qytete tjera, të udhëtohet deri atje
dhe të intervenohet.
Mungesa e menaxhimit nga qendra, kapacitetet e limituar të transmetimit, pengesat në
transmetim si dhe futja në përdorim e fibrave optik por dhe nevoja për brez të gjerë të
komunikimit, ka bërë që KOSTT të implementoj rrjetin e ri të komunikimeve i cili
bazohet në teknologjinë SDH.
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2 SHQYRTIMI I RRJETIT TELEKOMUNIKUES NË KOSTT
2.1

Sistemet telekomunikuese aktuale

Sistemi telekomunikues aktual në KOSTT përbehet
telekomunikuese të cilat janë te ndërlidhura në mes veti:

nga

disa

nënsisteme

1. Sistemi për komunikim SDH
2. Sistemi për komunikim telefonik VOIP dhe
3. Sistemi për komunikim me radiolidhje Motorola

2.1.1

Sistemi për komunikim SDH

Sistemi për komunikim që bazohet në teknologjinë SDH përbëhet nga tridhjetë e tetë
Nënstacione komunikuese të lidhura në mes veti në tërë territorin e Kosovës. Lidhja e
këtyre nënstacioneve është e realizuar përmes katër unazave optike.
Në apendiks gjeni skemën fizike dhe logjike të lidhjes së pajisjeve në këto unaza optike.
Pajisjet janë të prodhuesit Huawei OSN 2000 dhe OSN 2500 të cilat janë të ndërlidhura
mes veti përmes fibrit optik dhe kanë kapacitet komunikues STM-4 dhe STM -1 pra
622.080 Mbit/s respektivisht 155.520 Mbit/s. Këto pajisje janë multiplekserë të tipit
TDM dhe janë “add and drop”, pra mund që të ofrojnë qasje dhe te shërben si transit
për informatat tjera.

Figura 2. Pajisja OSN2500 nga Huawei
http://www1.huawei.com/en/products/transport-network/mstp/osn2500/index.htm
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Këto pajisje ofrojnë redudancë në nivel të procesimit, furnizimit me energji si dhe të
transmetimit.
Sinkronizimi i rrjeti është realizuar përmes GPS-it të tipit OSA 5581C GPS-SR i cili
paraqet sinkronizim të jashtëm pasi që sinkronizimi i brendshëm i këtyre pajisjeve ka
limit deri në 16 pajisje. Për shkak të topologjisë së zgjedhur, pra katër unaza optike të
ndërlidhura, atëherë sinkronizimi i brendshëm nuk i ka përmbushur kushtet.
Skema logjike e rrjeti optik është realizuar si në figurën në vazhdim.

Diajni i rrjetit SDH
Fuskos
VSHTR1

VSHTR2

PRSH1

TRPCA

PRSH3
KOS A
BRDHI

UJMN

PRSH 5

VALCI
PRSH2
FRZJ 2

GPS Kryesor

GPS Dytesor
SKENDARA

BURIMI

PEJE 3

BESIANA

KCS

KOS B
EKCS

BRVJC
GJLN

PRSH 4
KLINA

GJLN 5
LPJAN
DRENAS

FERONIK

VITI

PEJE1

SHAR

PEJE2

PRZRN 2
GJKVA2

DECAN

FRZJ

GJKVA1

PRZRN 1
PRZRN3

THERAND

Rahoveci
DRGSH

Legjenda

NS Bakbon

NS. Qasje

Bakbon - STM-4
(Protected)

Linku I aksesit- STM-1
(MSP Protected)

Kloku kryesor

Figura 3. Dizajni i rrjetit SDH në KOSTT.
Projekti: SCADA - EMS & Telekomunkacioni, KOSTT, 2011.
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Menaxhimi i këtij sistemi bëhet përmes softuerit (Network Management System) T2000
i cili është i instaluar në dy qendra, në qendrën kryesore në Prishtinë pra KCS dhe në
qendrën emergjente e cila ndodhet në Obiliq në EKCS. Arkitektura e këtij softueri është
e bazuar në Klient - Server.

Funksionet kryesore të softuerit T2000 janë:
Menaxhimi i prishjeve (foult management)
Menaxhimi i përformancës (Performance management)
Menaxhimi i konfigurimit (Configuration management)
Menaxhimi i sigurisë (Security management)
Menaxhimi i topologjisë (Topology management)
Ky softuer gjithashtu ofron krijimin e linkut prej pike në pike pa pasur nevoje që të
konfigurohen edhe pajisjet tjera që gjinden në mes të këtyre dy pikave, opsioni Trial.

Figura 4. Sistemi për menaxhimin e rrjetit SDH në KOSTT T2000
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Sistemet tjera telekomunikuese si VOIP PBX dhe Sistemi i radiolidhjes Motorola janë
të instaluara dhe mbulojnë Nënstacionet në tërë territorin e Kosovës.

Për të lehtësuar orientimin dhe mënyrën e lidhjes se pajisjeve në rrjet, përdoret skema
logjike e lidhjeve e cila është paraqitur në vazhdim.
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Figura 5. Skema logjike e rrjetit SDH në KOSTT.
Projekti: SCADA - EMS & Telekomunkacioni, KOSTT, 2011.
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2.2

Rrjeti optik në KOSTT

Rrjeti optik në KOSTT ka filluar të zhvillohet që nga viti 2004 me segmentin e parë që
ka lidhur N.S Kosova A me N.S Prishtina 5 pra në LP-1808 me një gjatësi prej 6.5 Km
dhe me OPGW të tipit G.652 me 12 fije. Duke parë përparësitë e OPGW dhe trendët e
telekomunikimeve, është vazhduar edhe me ndërrimin e telit mbrojtës edhe në LP tjerë
përgjatë viteve në vazhdim.
Fillimisht është nisur me standardi OPGW të tipit G.652 mirëpo më vone kemi kaluar
në OPGW të tipit G.655 me 48 fije dhe kjo është bërë si standard për rrjetin në KOSTT.
Në vazhdim kemi tabelën e segmenteve optike në KOSTT të realizuara deri më tani.

LP
Nr.
1
1808
Nr.
2
2304
3 445/1
4 184/2
5 125/1
6 125/4
7
8
9 164/3
10 1809
11 118/2
12 126/1
13 267
14 437/1
15 1810
16 126/7
17 126/3
18 126/6
19 420/1
20 420/2
21 1813
22 1812
23 118/3
24 112
25
26 179/1
27 179/3
28 1804
29 179/2

TS Kosova A - TS
Li Prishtina 5
TS Kosova B - TS
nj Prishtina 4
TS Kosova B - TC
a Kosova B
TS Gjakova 2 - TS Gjakova 1
TS Kosova A - TS Vushtrri 2
TS Vushtrri 1 - TS Vushtrri 2
KCS - TS Prishtina 2
TS Prishtina 2 - TS Prishtina 4
TS Prizren 1 - TS Prizren 2
TS Rahovec - TS Prizren 2
TS Prishtina 1 - TS Prishtina 4
TS Gjakova 1 - TS Deçan
TS Kosova A - TS Kosova B
TS Peja 3 - TS Kosova B
TS Peja 3 - TS Klina
TS Peja 3 - TS Burimi
TS Peja 3 - TS Peja 1
TS Peja 3 - TS Skenderaj
TS Ferizaj 2 - TS Kosova B
TS Ferizaj 2 - TS Shkup 5 (kufi)
TS Ferizaj 2 - TS Gjilani 5
TS Ferizaj 2 - TS Bibaj
TS Ferizaj 2 - TS Sharr
TS Kosova A - TS Farizaj 2
KCS - TS Prishtina 1
TS Prizreni 1 - TS Prizreni 3
TS Prizreni 3 - TS Theranda
TS Prizreni 2 - TS Prizreni 3
TS Theranda - TS Ferizaj

Standardi
ITU-T
G.652
G.655
G.655
G.652
G.655+G.652
G.655+G.652
G.655
G.655
G.655
G.655+G.652
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655

Gjatesia
Km
6.50
20.30
1.00
6.10
23.38
1.75
3.50
6.50
3.20
17.24
8.40
20.24
3.60
42.70
25.80
4.90
23.50
23.84
44.33
30.51
21.87
3.94
28.65
45.34
3.50
4.37
18.54
8.71
39.37
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

184/1
2305
1803
118/3
1802
2298
2300
1805
1801
293/2
1806
1114
126/2
205/1
1213
1140/
1
1139/
1125/2
125/3
163
126/4
1139/
2126/5

TS Prishtina 4 - TS Gjilani
TS Kosova B - TS Prishtina 4
TS Viti -TS Sharr
TS Ferizaj - TS Sharr
TS Gjilan - TS Viti
TS Kosovo B - SSH Drenas
SSH Drenas - TS Feronikel
TS Prizren 2 - TS Gjakove 2
TS Kosove A - TS Bardhe
SSH Drenas - TS Prizren 2
TS Gjakove 2 - TS Kline
TS Kosove A - TS Prishtine 1
TS Decan - TS Peja 2
TS Kosove B - TS Besian
TS Prishtina 4 - TS Lypjan
TS Gjilan - TS Berivojce
TS Kosova A - TS Prishtine 3
TS Vushtrri 1 - TS Trepce
TS Vallac - TS Trepce
TS Kosove A - TS Vallac
TS Burimi - TS Vallac (Tow. 69)
KOSTT(KCS) - TS Prishtine 3
TS Prishtine 2 - TS Prishtine 3
TS Peja 1 - TS Peja 2

G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655
G.655

35.07
18.61
24.92
28.59
23.96
15.12
2.28
24.32
3.51
56.53
32.81
5.78
14.42
36.05
13.52
18.67
6.12
9.84
11.40
38.47
17.60
2.30
12.01
3.06

Tabela 1 Segmentet optike në KOSTT

OPGW është e vendosur në vend të telit mbrojtës në piken më të lartë të shtyllave të
tensionit të lartë. Kjo paraqet përparësi pasi që ofron siguri më të larte dhe gjasat për
dëmtim të saj janë më të ulëta krahasuar me mënyrat e tjera të shtrirjes së rrjetit optik,
ADSS dhe kabllo nëntokësore. Kjo siguri e ofruar ka edhe koston e vet, pasi që për
shtrirjen e OPGW duhen pajisje speciale dhe punonjës të specializuar për ketë punë.
Duhet pasur shumë kujdes rreth shkalles së përdredhjes si dhe shtrëngimit të OPGW
pasi që siç dihet fijet optike janë shumë të ndjeshme dhe lehtë mund të këputen gjatë
instalimit të OPGW.
Gjatë fazës së projektimit bëhen matje të sakta të distancave në linjë dhe në bazë të
këtyre matjeve bëhet porosia në fabrikë, në këtë mënyrë bobinat në të cilat janë të
mbështjellura OPGW përmbajnë shënime rreth porositësit të produktit, numrin e
projektit, tipin e kabllit, numrin e fijeve, segmentin për të cilin është i paraparë në linjë
dhe në këtë mënyrë nëse një bobinë dëmtohet gjatë transportit apo instalimit atëherë
vije deri te dëmtimi i komplet segmentit për të cilin ka qenë e dedikuar. Zakonisht në
bobina vendosen 3,000 deri në 5,500 m OPGW
Në vazhdim e paraqesim skemën sipas së cilës bëhet tërheqja e OPGW nëpër shtylla.
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Figura 6. Vendosja e shtytësit dhe tërheqësit gjatë shtrirjes së OPGW.
Projekti: SCADA - EMS & Telekomunkacioni, KOSTT, 2011.
Nga figura mund të vërejmë se i kushtohet shumë rëndësi distanca në të cilën vendosen
pajisjet që bëjnë shtyrjen, përkatësisht tërheqjen e OPGW.
Gjatë instalimi të OPGW duhet ti kushtohet shumë rëndësi edhe tokëzimit të linjës për
arsye se mund të vije deri te rrezikimi i jetës së punëtoreve për shkak të tensioni që
mund te vijë nga linja.
Fijet optike në OPGW janë të pozicionuar në atë mënyrë që në maksimum të ofrohet
siguri për to. Ato janë te vendosura në një gyp metali dhe të rrethuara me fije tjera të
çelikut të plotë. Gjithashtu këto fije janë te zhytura në një rrëshirë e cila ruan vetitë
fizike të tyre nga ndryshimet klimatike që ndodhin jashtë saj.
Figura në vazhdim praqet fijet optike në OPGW.

Figura 7. Fijet optike në OPGW
http://www.fujikura.co.jp/eng/products/#/nl-lv2-01/nl-lv2-01-lv3-05/nl-lv2-01-lv305-lv4-01
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Përveç vendosjes së fijeve optike në telin mbrojtës pra OPGW, ekzistojnë edhe forma
tjera të vendosjes së fijeve optike brenda linjës së tensioni të lartë e njohur ndysh edhe si
OPPC. Si forme tjetër e vendosjes se fijeve optike në përçues është edhe ADSS ku në
këtë rast pjesa e jashtme e fijes është e veshur me material dielektrikë. Këtë lloj kablli e
kemi te vendosur në segmentet ku bëhet kryqëzimi i linjave.

Figura 8. ADSS në OPPC.
http://www.oppccable.com/chanpinzhongxin/OPPCguanglan.
Vazhdimi i fijeve optike bëhet përmes vendosjes së JoinBox-ave ku brenda tyre bëhet
ngjitja (fuzioni) i fijeve optik përmes pajisjeve speciale, Splicer. Gjatë vazhdimit të
fijeve optike duhet pasur kujdes që të përcillet standardi sipas ngjyrave në mënyrë që
mos të ngatërrohen tufat e fijeve dhe të ruhet korrespondenca në mes të dy pikave
fundore.
Gjithashtu duhet të lihet një rezervë prej se paku 20 m në rast të intervenimit te serishëm
në atë pike.

Figura 9. Joinbox për OPGW.
http://ocbiz.oc.go.kr.
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Pasi që të bëhet ngjitja e fijes optike dhe vendosja e saj në kasetën adekuate brenda
Joinbox-it duke ruajtur këndin e përdredhjes dhe vendosjen e fijeve rezervë në formë të
numrit tetë, Joinbox mbyllet duke ju vendosur goma adekuate për mbrojtje nga të
reshurat.
Joinbox duhet të jet së paku sipas standardeve ISO IP65.
Pjesa rezerveë e OPGW se paku 20m mbështjellet rreth një mbajtësi në forme rrethore
dhe vendoset në një lartësi prej 7-9 m në shtyllë.
Shtylla që përmban Joinbox duket si në vazhdim.

Figura 10. Shtylla e tensionit të lartë me Joinbox.
Projekti: SCADA - EMS & Telekomunkacioni, KOSTT, 2011.
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Terminimi i OPGW bëhet në portalin e Nënstacionit dhe nga aty vazhdohet me kabllo
nëntokësore UGC. Kablli UGC është më i lehtë për instalim dhe kryesisht instalohet
nëpër kanalet ekzistuese të cilat gjinden në Nënstacion. Kjo kabllo terminohet në ODF
dhe nga aty realizohet qasja për lidhje të pajisjeve. Adapterat për qasje në këta ODF
janë të tipit FC-PC. Shumica e ODF-ve janë të prodhuesit LS dhe duken si në vazhdim.

Figura 11. ODF në Nënstacione.
http://www.linkstarmicrotronics.com/index.php/products/passive-components/opticaldistribution-frames.
Pasi të realizohet lidhja optike, duhet që të bëhet testimi i fijeve optike duke e matur
dobësimin dhe parametrat tjerë te sajë. Formula për llogaritjen e kufijve të dobësimit
është si në vazhdim:
𝑑𝐵

𝐷𝑜𝑏𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑑𝐵) = 𝐶 × 0.5(dB) + 𝑁 × 0.1(𝑑𝐵) + 𝐿(𝐾𝑚) × 0.25(𝐾𝑚)

(1)

C – Numri i lidhjeve me kabllo
N – Numri i ngjitjeve (splajsimeve)
L – Gjatësia e OPGW në Km
Dobësimi i matur me OTDR duhet të jetë brenda kufijve të cilët dalin nga formula e
mësipërme.
Testimet bëhen me OTDR duke shfrytëzuar fenomenin e reflektimit të dritës. Testimet
realizohen në dy gjatësi valore 1310nm dhe në 1550nm. Ky testim realizohet nga të dy
anët e linjës për tu siguruar se linku është në rregull. Pas realizimit të testimeve
përgatitet protokolli i testimeve i cili paraqet grafikisht dhe në mënyrë analitike gjendjen
e fijes optike.
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Figura 12. Protokolli i testimeve me OTDR.
Testimi i linkut N.S Podujevë – N.S Nishë, KOSTT, 2015.
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2.3

Përformanca e rrjetit telekomunikues në KOSTT

Matjen e përformancës së rrjetit telekomuniues në KOSTT e bëjmë përmes softuerit
NMS T2000 si dhe përmes testeve të realizuar me pajisje tjera si BER tester, Ethernet
tester, Power meter etj.
Testimi i qarkut “end to end” përformohet për të gjitha pajisjet në rrjet. Qëllimi i këtij
testimi është që të sigurohemi që të gjitha qarqet e konfiguruara të jenë funksionale.
Shumica e testeve bëhen duke vendosur tapën (loop) fizike apo softuerike në anën tjetër
të pajisjes e cila testohet. Pajisja BER e cila rrinë e aktivizuar për gjysmë ore apo edhe
më gjatë për teste specifike, nëse nuk regjistron ndonjë gabim atëherë ky shteg është i
sigurt për komunikim.

Pajisja për test:

2Mbits BER tester

Skema e lidhjes:

BER
Tester

SDH
pajisja

Rrjeti

SDH
pajisja

E1

E1

Procedura e testimit:
➢ Tapa fundore në nivelin E1 është tapë softuerike,
➢ Analizuesi i trafikut konfigurohet që të dërgoj sinjal pa gabime dhe monitorohet
pranimi i sinjalit.
➢ Testimi me BER tester në lidhjen 2 Mbit/s (30 min)
➢ Kontrollo BER a ka regjistruar gabime në pranim.
➢ Kontrollo unazën mbrojtëse MS-SP dhe ri-rrugëto sinjalet në rrugën alternative
Rezultati i testimit:
➢ BER testeri nuk regjistron asnjë gabim gjate pranimit.
Figura 13. Testimi me BER tester.
Projekti: SCADA - EMS & Telekomunkacioni, KOSTT, 2011.
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Linçet testohen edhe për fuqinë optike, pra me power metër si dhe me OTDR për të parë
dobësimin dhe disperzionin kromatik të fijeve optike.

Pajisjet për test :

2 Ethernet testera

Skema e lidhjes:

Etherne
t Tester

SDH
pajisja

Rrjeti

SDH

Etherne
t Tester

pajisja

Procedura e testimit:
➢ Në njërën anë vendoset Ethernet testeri që gjeneron dhe pranon IP trafik (vendoset
VLAN-at, paketat, niveli i transmetimit E1).
➢ Në anën tjetër vendoset Ethernet testeri që transmeton dhe pranon IP trafik (nësë
përdoren testert Master / Slave, kjo bëhet automatikisht).
➢ Fillon matjet dhe kontrollon a ka gabime në anën e pranimit.
➢ E kalon linkun në shtegun alternativ të unazës.
➢ Restarton testimin dhe pas ri- rrugëtimit të sinjalit në shtegun alternativ i matë rezultatet
Rezultati i testimit:
➢ Ethernet testeri Slave pranon trafikun që është gjeneruar nga Master.
Figura 14. Testimi me Ethernet tester.
Projekti: SCADA - EMS & Telekomunkacioni, KOSTT, 2011.

Në monitorim e përformancës së sistemit ndihmon edhe softueri për menaxhim qendror
pra NMS, përmes alarmeve të cilat i gjeneron dhe të cilat paraqesin çdo ndryshim në
sistem. Nga ky sistem po ashtu monitorojmë edhe vazhdimësinë e fibrave optik.
Në rastin e shkëputjes së ndonjë fije optike, në mënyrë automatike gjenerohet alarmi
dhe ne mënyrë vizuale linku kalon nga ngjyra e gjelbër në të kuqe, kjo forme e
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alarmimit e rritë efikasitetin në punë pasi që procedurat për riparim të fibrit optik
fillojnë menjëherë pas ndodhjes së ndërprerjes së sinjalit.
Vegla për matjen e përformancës në T2000 parqet një model të përgjithshëm për matjen
e përformancës për pajisjet OSN. Kjo mundëson monitorimin e përformancës,
analizimin e historisë së përfomancës dhe bënë parashikim të përformancës për
periudhën e ardhshme.

Figura 15. Matja e përformancës së portit përmes softuerit T2000, KOSTT.
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2.4

Kërkesat e brendshme dhe të jashtme

Pasi që KOSTT deri më tani ka shfrytëzuar asetet telekomunikuse vetëm për nevoja
vetanake, atëherë si biznes nuk ka pasur ndonjë kërkesë të jashtme. Me rastin e
licencimit nga ana e ARKEP të KOSTT-it si operator që mund të ofrojë shërbime
telekomunikuese, lindin kërkesat e jashtme të biznesit.
Si kërkesë e brendshme është ruajtja e shërbimeve të ofruar deri më tani përmes
pajisjeve SDH, siç janë VOIP shërbimet, RMC, RTU dhe Intraneti. Kërkesa tjera të
brendshme janë edhe ruajta e linçeve që bëjnë lidhjen e sistemit te mbrojtjeve rele si dhe
ajo që mundëson lidhjen e Nënstacioneve me IP kamera. Këto dy të fundit
infrastrukturën telekomunikuese e shfrytëzojnë vetëm si dark fibër, pra nuk kalojnë
përmes pajisjeve SDH.
Kërkesa të jashtme të biznesit mund ti ndajmë në kërkesa vendore dhe kërkesa
ndërkombëtare. Në kërkesat vendore bëjnë pjesë ofrimi i shërbimeve për klientët
potencial vendore, siç janë institucionet shtetërore, arsimore dhe komerciale, ndërsa
kërkesa ndërkombëtare janë ofrimi i shërbimeve telekomunikuse për palët e treta të
interesuara për kalim transit të trafikut.
KOSTT është i përgatitur për përmbushjen e kërkesave të brendshme, ndërsa për
realizimin e kërkesave të jashtme kërkohen të përmbushen disa objektiva.
- Planifikimi dhe realizimi i projektit për instalimin e pajisjeve që do të mundësonin
ofrimin e shërbimeve të jashtme.
- Zhvillimi i marketingut për njoftim të klientëve vendor dhe ndërkombëtar për
mundësit e ofruara nga KOSTT për telekomunikim.
- Vendosja e tarifave konform vendeve të rajonit për trafik.
- Riorganizimi i brendshëm në KOSTT për pjesën e telekomunikacionit.
- Trajnim shtesë për stafin që do të merret me ofrimin e shërbimeve telekomunikuese.
- Njoftim i stafit punonjës me projektet të ngjashme në rajon.
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2.5

Misioni dhe Vizioni

Misioni i KOSTT-it është të ofrojë shërbime cilësore duke implementuar teknikat dhe
teknologjitë më të avancuara për zhvillimin e sistemit të transmisionit.
Të sigurojë transparencë dhe jo diskriminim mes shfrytëzuesve të sistemit të
transmisionit në një treg konkurrues të energjisë elektrike.
Te ofroj platformë elektronike për të mundësuar tregti me energji në formë elektronike.
Në ofrimin e shërbimeve telekomunikuese për palët e interesuara të ofroj siguri,
besueshmëri dhe tarifa reale.
Vizioni i KOSTT-it është të jetë kompani financiarisht e qëndrueshme dhe fitimprurëse,
e cila siguron transmetimin e sigurt dhe të besueshëm të energjisë elektrike.
Të jetë i përgjegjshme në kuptim social dhe mjedisor dhe i integruar me rrjetet dhe
institucionet Europiane të transmisionit të energjisë elektrike.
Të ofroj Electronic Highway për palë të interesuar brenda dhe jashtë vendit.
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3 ANALIZIMI I TREGUT TË TELEKOMUNIKIMEVE
3.1

Trendi i huazimit të kapaciteteve telekomunikuese

Trendi i telekomunikimeve ka ndryshuar drastikisht me futjen në përdorim të fibrave
optik. Përdorimi i tyre është zgjeruar shpejt dhe kjo falë kapaciteteve të mëdha që
ofrojnë në komunikim. Krahas zhvillimit të teknologjisë informative në përgjithësi
edhe telekomunikimet kanë avancuar në përmbushje të kërkesave të tregut për brez të
gjerë, distancë të largët, interferencë të ulët, siguri dhe mirëmbajte të lehtë.
Teknikat e transmetimit të sinjalit përmes fibrave optik kanë evoluar nga ato TDM,
WDM, DWDM, duke e rritur brezin dhe duke ofruar mundësi shtesë mirëpo prapë se
prapë procesimi i sinjalit ka mbetur në nivelin elektrik, pra duhet që sinjali të kaloj nga
niveli optik në nivel elektrik për tu përpunuar dhe pastaj prapë për të vazhduar në nivel
optik.
Një veçori e dëshirueshme për komunikimet me fibra optike rreth së cilës është duke u
punuar, është që sinjali të përpunohej në nivelin optik pra të kemi rrjeta gjithë optike
(All Optical Communications Network).
Kompani të ndryshme me shtrirje të gjerë regjionale por edhe ndërkontinentale kanë
nevojë për komunikim të sigurt në mes të zyrave që gjinden në pjese të ndryshme të
globit. Njëherit këto kompani nuk kanë mundësi të shtrirjes së rrjetit të tyre në këto
distanca, kështu që lindë nevoja për huazim të kapaciteteve telekomunikuese për
distanca dhe kohë të caktuar.
Format kryesore të dhënies në shfrytëzim të fijeve optike janë dy:
1. Dhënia në shfrytëzim e komplet fijes optike që njihet si "Dark Fiber" për një
periudhë të caktuar kohore dhe
2. Dhënia në shfrytëzim e kapacitetit të caktuar telekomunikuse për një periudhe të
caktuar kohore.
Të dy këto metoda të huazimit kanë përparësitë dhe të metat e tyre varësisht se nga cili
prizëm i shikojmë.
Për klientin i cili i merr në shfrytëzim, më e favorshme është që të merr komplet fibrin
me qera. Kjo do të kishte mangësi koston e lartë ndërsa si përparësi do të kishte rritjen e
sigurisë dhe mundësin qe vete klienti të shfrytëzoj këtë fibër për huazim të kapaciteteve
brenda sajë për klientët tjerë.
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Për pronarin i cili posedon infrastrukturën optike, dhënia në shfrytëzim e komplet fibrit
do të ishte më e lehtë për menaxhim mirëpo do te sjell më pakë të hyra për shkak të
pamundësisë për përfitime shtesë nga ai fibër përveç qeras vjetore. Në anën tjetër
dhënia e kapacitetit të caktuar brenda një fibre do të implikonte instalimin e pajisjeve
shtesë, rritje të stafit punonjës dhe shpenzime tjera, mirëpo do të rriteshin të hyrat pasi
që nga e njëjta fije mund të ju ofrohen shërbim klientëve të ndryshëm [Deliverable
D3.2v3: Economic analysis, dark fibre usage cost model and model of operations,
Authors : Stanislav Sima (editor), Lada Altmannová, Peter Bogatencov, Jiří Burian,
Bartlomiej Idzikowski, Baiba Kaskina, Eugene Khodosov, Oksana Kubichka, Ramaz
Kvatadze, Urmas Lett, Mikhail Makhaniok, Anne Mardimae, Bruno Martuzans, Arthur
Petrosyan, Valentin Pocotilenco, Milosz Przywecki, Jan Radil, Wojciech Sronek,
Robert Tadevosyan, Raimundas Tuminauskas, Chrysostomos Tziouvaras, Gajane
Valchevskaja, Josef Vojtech1].
Përgjatë viteve kërkesa për kapacitete është rritur krahas zhvillimeve tjera teknologjike
dhe termi GB është bërë i zakonshëm në kalkulimet e trafikut.
Në figurën në vazhdim kemi paraqitur lakoren e rritjes së trafikut përgjatë viteve dhe
nga këtu shohim se kërkesa për trafik është shumëfishuar përgjatë viteve dhe tendenca
është që kjo rritje të vazhdoj.

2015
Qarkullimi vjetor total I trafikut IP arrine
ne pragun zettabyte

2015
Trafiku I Internetit nga paisjet patela
kalon trafikun e Internetit nga paisjet
me tela

2014
Nje nga pese videot e konsumatoreve
gjenerohet nga paijse tjera perveq PC

2012

Exabytes per Muaj

Perdoruesit shtepiak gjernrojn trafik
1TB per muaj

2015
Numri I paisjeve te
rrjetit eshte
dyfishuar krahasuar
me numrin e
popullesis globale

2012
Video Interneti arrin ne 50 perqind e
trfikut te internetit

2011

2010
Video Interneti tejkalon P2P si kategori
me e madhe e video trafikut te
konsumatorve

2003
Interneti konsumatorve tejkalon
Internetin e biznesit

2011

Siperfaqet e
ekranvee te
perdoruesve kan
arritur ne 0.09m2
per koke banori

Numri I paisjeve te
rrjetave eshte I
barabart me
numrin e
popullesis globale

Figura 16. Indeksi i trafikut sipas CISCO-s.
http://thetechjournal.com/tech-news/cisco-visual-networking-index-forecast.xhtml.
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3.2

Analizimi i tregut

Teknologjia informative dhe komunikuese është njëra nga teknologjitë më të
rëndësishme që ndikon në jetën e njeriut, dhe në aktivitetet e tija të përditshme.
Në sferën ekonomike, disponueshmëria e një shumëllojshmërie të shërbimeve
telekomunikuese moderne, i ndihmon bizneset në rritjen e prodhimtarisë dhe të
rendimentit përmes krijimit të teknikave prodhuese më efikase dhe uljes së kostos së
koordinimit të aktiviteteve ekonomike brenda dhe në mes të bizneseve.
Në sferën shoqërore, qasja gjithëpërfshirëse drejt besueshmërisë, çmimet transparente,
cilësia e mirë e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike ndihmojnë në
ngritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe të të qenit të informuar, si dhe lehtësojnë
disponueshmërinë e një vargu të gjerë të shërbimeve qeveritare.[ Politikat e Sektorit te
Komunikimeve Elektronike Axhenda Dixhitale per Kosoven2013-2020]
Në sektorin publik, ka prova të konsiderueshme që tregojnë se komunikimet elektronike
mund të jenë një instrument i fuqishëm në përkrahje të transparencës, përgjegjësisë dhe
efikasitetit të qeverisë.
Prandaj, sektori i TIK-ut, duke përfshirë të gjithë gamën e shërbimeve të komunikimeve
elektronike dhe të shërbimeve të Shoqërisë së Informacionit, është njëri nga sektorët
shërbyes më të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës.
Mungesa e një kornize të konsoliduar institucionale për një shoqëri të bazuar në TIK,
gjegjësisht një dokumenti strategjik kornizë, për koordinimin e veprimeve në sektorin
publik brenda fushës së TIK, bën gjithnjë e më të vështirë zhvillimin e sektorit të TIK,
bën veprimet e institucioneve publike të pa harmonizuara, që duplifikojnë njëra-tjetrën,
jo efikase dhe për këtë arsye mos krijimin e ambientit të favorshëm për investime
private në kuadër të sektorit.
Është politikë e përgjithshme që Republika e Kosoves duhet të kërkojë dhe duhet t’i
jepet një kod thirrës telefonik ndërkombëtar (“kodit shtetëror”) sa më parë që të jetë e
mundur, duke e ditur rëndësinë për shtetin në nivelin ndërkombëtar të dhënies së të
drejtës së posedimit të kodit ndërkombëtar telefonik dhe ndikimit në ekonominë e
Kosovës si tërësi posaçërisht në nivel të konkurrencës në tregjet ndërkombëtare.
Sigurimi i Kodit Shtetëror për Krye-Domen (ang. country code Top Level Domain –
ccTLD, i njohur edhe si “kodi shtetëror për Internet”) për Kosovën është aspekt i
rëndësishëm në promovimin dhe lehtësimin e përdorimit komercial të Internetit.
Analizimi i tregut do të tregohet në kapitullin vijues përmes analizave SWOT dhe
PEST të cilat nxjerrin në pah faktorët që ndikojnë në futjen e KOSTT-it në tregun e
telekomunikimeve.
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Përmes analizave ne do të shohim mundësit apo kapacitetet që ne mund ti përdorim për
hyrje në treg, gjetjen e klientëve potencial dhe përcaktimi i tarifave për lëshimin me
qera të fibrave optik.
Rrjeti optik në KOSTT përbehet kryesisht nga OPGW te tipit 655.D me 48 fibra, gjë që
mundëson trafik mbi 100GB. Ky rrjet është i shtrirë në tërë territorin e Republikës së
Kosoves dhe arrin gjatësinë mbi 1000 Km. Pikat fundore të rrjetit janë në afërsi të
qyteteve, aty ku ndodhen edhe objektet tona elektro-energjetike.
Si klient potencial fillimsht mendohet që të jenë institucionet shtetërore si: Policia,
Forcat e Armatosura, Doganat etj. Gjithashtu konsiderohen si klient edhe Universitetet
shtetërore dhe ato private. Në mbështetje të strategjisë kombëtare për Internet në
shkolla, mund te llogarisim si klient edhe MASHT-in, pasi që mund të ju ofrojmë qasje
në pothuajse çdo komune dhe njëherit të mundësoj teknologjinë e-learning.
Konsumatoret tjerë potencial janë operatoret e telekomunikacionit si: Telekomi i
Kosoves, IPKO, KUJTESA, ARTMOTION etj, të cilët do ti shfrytëzonin linçet tona si
rezervë të jashtëm.
Operatoreve të telekomunikacionit jashtë Kosovës do të ju mundësohet që të kalojnë
transit trafikun e tyre përmes pikave interkonjektive të cilat KOSTT i ka me shtetet
fqinje.
Në aneks mund të gjeni listën e operatorëve të licencuar për veprimtari telekomunikuese
nga ARKEP.
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3.3

Analiza SWOT dhe PEST

Për përgatitjen për hyrje në tregun e telekomunikimeve janë bërë disa analiza. Analiza
SWOT përdoret për të listuar faktorët e favorshëm dhe të pafavorshëm për një
problematikë të caktuar. Kjo analizë fillimisht është përdorur në biznes dhe industri por
shumë shpejt ka gjetur aplikim edhe në fusha tjera.
Në vazhdim po e paraqesim analizën SWOT e cila i merr në shqyrtim katër parametra:
1. Përparësitë (Strengths)
2. Dobësitë (Weaknesses)
3. Mundësit (Opportunities) dhe
4. Kërcënimet (Threats)

Figura 17 Analiza SWOT
Përparësit:
- KOSTT është ofruesi i vetëm i shërbimeve të Sistem Operatorit, Transmisionit
dhe Tregut në Kosovë.
- Posedon infrastrukturë të rrjetit optik me brez të gjerë dhe me redudancë.
- Posedon kapacitete njerëzore me përgatitej të lartë, ka në pronësi infrastrukturën
optike dhe pajisjet aktive në këtë rrjetë.
- KOSTT ka kredibilitet me palët e interesit dhe institucionet financiare
ndërkombëtare.
- Pozita gjeografike e Kosovës paraqet nyje të rëndësishme në sistemin e
transmisionit në rajon.[ Raporti vjetor KOSTT 2014]
Dobësitë:
- Nuk ka hyrë ende në tregun e telekomunikimeve.
- Mungesa e lidhjeve në kilometrin e fundit deri të përdoruesit potencial të
shërbimeve telekomunikuese.
- Pajisjet në shfrytëzim janë të dimensionuara vetëm për shërbime brenda
KOSTT-it.
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-

Njohuri të pakta për zhvillimin e tregut të telekomunikimeve në përgjithësi
(aspekti komercial)
Mungese e identitetit në tregun e telekomunikimeve.
KOSTT i nënshtrohet procedurave të tenderimit publik
Biznesi i KOSTT është i rregulluar.

Kërcënimet:
- Mos zyrtarizimi i KOSTT-it si zonë tregtare.
- Konkurrenca e fortë.
- Rënia e vazhdueshme e çmimit të fijeve optike.
- Integrimi jo adekuat në mekanizmat dhe asociacionet rajonale [Plani i biznesit
2015 KOSTT].
- Pamundësia e operimit dhe mirëmbajtjes së nënstacioneve në veri të vendit.
Mundësit:
- Pritet një rritje enorme e komunikimit të të dhënave në vitet e ardhshme,
- Ofrimi i shërbimeve për kompanitë në sektorin e energjisë (KEDS dhe KEK),
- Stabilitet dhe jetëgjatësi e ofrimit të shërbimeve,
- Modele të reja të biznesit, partnerë të ri, pa detyrime (më mirë të bëhet diçka se
sa të lihen fijet optike pa u përdorë),
- Krijimi i partneritetit si p.sh. me kompaninë e shpërndarjes (KEDS) ose të
hekurudhës për të shpërndarë rrjetin për konsumatorët.
- Mundësitë për ti riinvestuar të hyrat direkte, përsëri në rrjet,

Analiza PEST është një koncept që përdoret si vegël nga kompanitë për të gjurmuar
ambientin ku operojnë, gjithashtu kjo vegël përdoret për të analizuar ambientin ku do të
lancohet një projekt, apo produkt i ri.
PEST është emëruar sipas P për Politik, E për Ekonomik, S për Social dhe T për
Teknologji. Këtë analizë shpesh e hasim edhe si PESTLE ku shtohen L për Ligjore dhe
E për Ambientin veprues.
Kjo analizë na jep një pamje nga perspektiva e zogut për të gjithë ambientin rrethues me
këndvështrime nga fusha të ndryshme rreth idesë apo planit.
Pyetjet me të shpeshta gjatë përpilimit të kësaj analize janë:
- Cila është situata politike në vend dhe si ndikon kjo në projektin që do të zbatohet ?
- Cilët janë faktorët ekonomik dominues ?
- Çfarë teknologjie do të involvohet në këtë projekt ?
- A ka legjislacion që e rregullon këtë fushëveprimtari ?
- Cilat janë shqetësimet ambientale për këtë veprimtari ?
Në vazhdim po i prezantoj faktorët që merren në shqyrtim nga PESTLE analiza.
Politik: Këta faktorë përcaktojnë shkallën në të cilën qeveria mund të ndikojë në
ekonominë ose një industri të caktuar. Qeveria p.sh mund të imponoj taksa të reja ose
detyrime të cilat mund ti ndërrojnë komplet organizimin e kompanisë dhe të ardhurat e
saj. Faktorët politik përfshirë politikën e taksave, politikën fiskale, tarifat të cilat qeveria
mund ti vë mund të ndikojnë në ambientin ekonomik të biznesit në masë te madhe.
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Ekonomik: Këta faktorë janë përcaktues në përformancën ekonomike dhe kanë ndikim
direkt në kompani. Rritja e inflacioni p.sh ndikon në çmimet e produkteve dhe
shërbimeve të kompanive, gjithashtu do të ndikojnë në fuqinë blerëse të konsumatorëve
dhe ndërron modelin kërkesë-ofertë për atë ekonomi. Faktorët ekonomik përfshin
nivelin e inflacionit, nivelin e interesit, kursin e shkëmbimit monetar etj.
Social: Këta faktorë e vëzhgojnë ambientin social të tregut dhe i matin përcaktimet si
trendët kulturore, demografin, analitiken e popullsisë etj. Shembull i kësaj mund të
merret trendi i blerjeve për vendet perëndimore si SH.B.A ku ka kërkesë të larte për
blerje përgjatë sezonit së festave [http://pestleanalysis.com].
Teknologjik: Këta faktorë përcaktojnë teknologjinë që nevojitet për projektin e caktuar.
Kjo i referohet automatizimit, hulumtimit, zhvillimit dhe sasisë së teknologjisë që i
përgjigjen kërkesave të tregut.
Legal: Këta faktorë kanë anën e jashtme dhe të brendshme. Ka ligje të caktuara që
ndikojnë në ambientin e biznesit në vende të caktuar përderisa ekzistojnë politika të
caktuar të kompanisë që e bëjnë rregullimin e brendshëm. Analitika ligjore merr në
shqyrtim këto dy gjëra dhe në bazë te tyre e harton strategjinë e ndërmarrjes.
Ambienti: Këta faktor përfshijnë të gjithë faktorët që ndikohen ose përcaktohen nga
ambienti rrethues. Ky aspekti i PESTLE analizës është krucial për disa industri të
caktuar siç është turizmi, bujqësia, fermat etj. Disa nga faktorët ambiental janë: klima,
moti, lokacioni gjeografik, ndryshimet klimatike etj.
Nga PETS analiza e realizuar në KOSTT rezulton se:
Gjendja politike është stabile. Politika e përkrahë anëtarësimin në organizatën
ndërkombëtare siç është ENTSO-E. Anëtarësimi është i shoqëruar me përmbushjen e
kritereve për pajisjet e teknologjisë informative.
Gjendja ekonomike është e qëndrueshme dhe stabile, gjë që lejon investime në fushën e
teknologjisë informative si nevojë për plotësimin e kushteve për anëtarësim në ENTSOE.
Teknlonogjia në përdorim është sipas standardeve të kërkuare dhe ofron infrastrukturë
të përshtatshme për zhvillim.
Gjendja sociale është e favorshme, pasi qe ka përqindje të lartë të popullsisë që i
shfrytëzojnë shërbimet telekomunikuese dhe internetin. Gjithshtu gjendja e të
punësuarve është e mirë dhe kjo bënë që ata të jenë të motivuar për pune.
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3.4

Storje suksesi nga Stelkom.si

Si tregim të suksesshme kemi zgjedhur kompaninë Stelkom e cila është zhvilluar duke u
pavarësuar nga kompania e operatorit të sistemit dhe transmisionit Slloven ELES.
Stelkom është kompani Sllovene që ofron shërbime të telekomunikacionit me një
përvoje mbi 10 vjeçare. E themeluar në vitin 2002 nga operatori i sistemit dhe
transmisionit të Sllovenisë ELES sot ka një kapital mbi 900,000.00 € dhe ka të
punësuar 25 punonjës. Pjesëmarrja në kapital është si në vazhdim, Eles ka ruajtur mbi
50% të aksioneve ndërsa pjesa tjetër është e ndarë nga kompanitë tjera energjetike.
Veprimtarit që ushtron kjo kompani janë të shumta duke filluar nga dhënia e fijeve
optike me qera, komunikimet pa tela, lidhjet ethernet dhe VPN, SDH dhe DWDM
komunikimet, Internet, IP telefoni dhe dhënie me qera të hapësirave për pajisje
telekomunikuese Co-location.
Kjo kompani ofron shërbime të nivelit të larte për klientët në Slloveni dhe për klientët
në regjion. Rrjeti optik i Stelkom përbëhet nga rreth 2500 km fije optike të vendosura në
telin mbrojtës të larg përçuesve OPGW, pjesa urbane mbulohet nga fije optike të
vendosura nëntokë. Tipi i fibrit që posedojnë është ITU-T G.652. Ky rrjet është në
zgjerim e sipër duke shtuar linçe dhe pajisje të reja në mënyre të vazhdueshme.
Stelkom bënë ndërlidhjen me shtetet fqinje si Kroacia, Italia dhe Austria duke ofruar
shërbime telekomunikuese të besueshme. Rrjeti është i përkrahur nga teknologjitë e
fundit të komunikimit si SDH, IP MPLS dhe DWDM të cilat janë ndërtuar në formë të
unazave dhe kështu ofrojnë redudancë në komunikim.
Stelkom ka ndërtuar një rrjet të fuqishme pa tela që përdor teknologjinë IP dhe
shpërndan Internet me shpejtësi të lartë dhe lidhje me VPN. Arkitektura e rrjetit është
bazuar në IEEE 802.11n dhe lejon lidhje deri në 300Mb/s.
Karakteristikat e lidhjes SDH në Stelkom janë:
-

Besueshmëri e lartë duke u bazuar në topologjinë e lidhjes unazë.
Kapacitet i shkallëzuar deri në STM-64 (10GB/s).
Kapacitet add-drop nga E1 deri STM64.
Qendër e kontrollit me përformancë të lartë 24/7 NOC.
Përgjigje e menjëhershme në kërkesën e klientit.
Ndryshim i lehte dhe fleksibil i kapacitetit të brezit.
Pajisje me përformancë të larte nga ECI Telecom.
Lidhje të besuara me operatorët e jashtëm.

Karakteristikat e lidhjeve DWDM janë:
-

Disponueshmëri e lartë si rezultat i rrjetit unaze.
Diversitete i shtigjeve optike në bazë të unazave optike.
Ofrimi nga 2.5 GB/s deri në 10 GB/s për gjatësi valore
Mundësia për të ofruar mbrojtje në nivelin e valës
Lidhja LAN / WAN
Besueshmëri e lartë e lidhjeve sipas gjatësive valore
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- Qendër kontrolli me përformancë të larte 24/7 NOC
- Pajisje me përformancë të lartë nga ECI Telecom.
Gjatësitë valore janë të shpërndara si të mbrojtura ose të pambrojtura në nivel 2.5 ose 10
GB/s dhe përdorin teknologjinë DWDM.
Protokollet dhe gjatësitë valore që përkrahen janë:
-

-

-

2.5 GB/s shërbim jo-transparent duke përdorur korniza SDH: shfrytëzuesit kanë
në dispozicion: SDH (STN-16), GigE (1 GbE), Fibre Channel (1 G, 2 G),
FICON (1 G, 2 G) and ESCON (200 MB/s)
2.5 GB/s shërbim transparent.
10 GbE shërbim jo-transparent duke përdorur korniza SDH:
SDH (STM-16), GigE (1 GbE), Fibre Channel (1 G, 2 G), FICON (1 G, 2 G)
dhe ESCON (200 MB/s)
Ndërfaqe Ethernet (LAN PHY) 10 GbE.
Shërbim transparent 10GbE.

Ne përpilimin e çmimit kompania merr parasysh tre faktorë kryesor:
- Shërbimi që i duhet klientit
- Niveli i investimit që duhet bërë për të realizuar atë shërbim
- Periudha për sa kërkohet ai shërbim
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4

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Pasi analizuam rrethanat në të cilat ndodhemi duke përdorur analizat SWOT dhe PETS
në vazhdim do ti shtrojmë problemet që shfaqen me rastin e hyrjes së KOSTT në tregun
e telekomunikimeve.
Hyrja në tregun e telekomunikimeve paraqet sfidë për KOSTT-in. Pengesa që shfaqen
në këtë proces mund të ndahen në dy grupe: Probleme teknike dhe probleme juridike.
Si problem teknike kemi parametrizimin e pajisjeve që janë në shfrytëzim aktual. Këto
pajisje janë të parametrizuare vetëm për nevoja vetanake të KOSTT-it, pra nga këtu
nënkuptojm se të njejtat pajisje nuk mund të përdoren për huazim të kapaciteteve për
palët e interesuara. Këto pajisje në segmente të caktuar kryesisht linçe që lidhi qendrën
KCS me pikat tjera grumbulluese janë të ngarkuara afër limiteve, pra gjenden numër i
vogël i timeslot-ave të lirë.
KCS me pikat tjera grumbulluese janë të ngarkuara afër limiteve, pra gjenden numër i
vogël i timeslot-ave të lirë.

Figura 18. Paraqitja e timeslot-eve në sistemin SDH përmes softuerit T2000 në
KOSTT.
Shërbimet e brendshme siç janë ato Intraneti, VOIP, RTU dhe RMC nuk guxojnë në
asnjë mënyrë të afektohen nga ky proces pasi që janë shërbime primare për KOSTT-in.
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Në anën tjetër fibrat optik të cila ndodhen në telin mbrojtës të tensionit të lartë në të dy
anët është e terminuar kyresisht pranë qendrave urbane, qyteteve. Ky fakt tregon se
nëpër pjesën rurale vetëm kalohet por nuk ka mundësi qasje. P.sh OPGW që lidhë N.S
Kosoven B (Kastriot) me N.S Ferizaj 2 (f.sh. Bibaj, Ferizaj) kalon nëpër fshatra të
komunës Kastriotit, Prishtinës, Lipjanit dhe të Ferizajit por ka qasje vetëm në dy pikat
fundore.
Problem tjetër teknik është edhe përgatitja e stafit për këtë veprimtari të re, pasi që në
këtë rast involvohen edhe faktorë ekonomik dhe marketingu, pra duhet staf shtesë që do
ta mbulonte pjesën komerciale.
Hapësirat se ku do të vendosen pajisjet e reja si dhe përcaktimi i rregullores për qasje në
këto hapësira për klientët potencial, është një problematikë tjetër që kërkon zgjidhje.
Pasi që KOSTT është biznes i rregulluar, hyrja në tregun e telekomunikmeve paraqet
automatikisht nevojën për xhirollogari të pavarur. Krijimi i kësaj njësie paraqet biznes
jo të rregulluar. Këto probleme janë më shumë të natyrës juridike, dhe kërkojnë zgjidhje
brenda legjislacionit për ndërmarrje publike.
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4.1

Problemi i kilometrit fundor

Topologjia e rrjetit optike në KOSTT është e organizuar në katër unaza optike të cilat
bashkohen në pesë pika. OPGW ndodhet në vendin e telit mbrojtës në shtyllat elektrike
dhe qasja në këto unaza optike bëhet vetëm nëpër nënstacione pra fillimi dhe mbarimi i
OPGW. Në Nënstacione OPGW është e terminuar në ODF të cilët kryesisht janë të tipit
FC-PC por ka edhe ODF te tipit SC. Qasja në këta ODF për nevoja vetanake është e
zgjidhur pasi që ODF janë afër me pajisjet e rrjetit dhe teminimi i tyre është i lehtë.
Nënstacionet kryesisht ndodhen në afërsi të qendrave urbane dhe këto janë pikat
fundore ku ne si KOSTT ofrojmë qasje. Mirëpo distanca nga Nënstacioni deri te klienti
potencial që ndodhet në atë qendër urbane nuk është e realizuar, kjo njëherit paraqet
problemin e kilometrit të fundit për qasje të klientit.
Realizimi i këtij segmenti fundor përveç aspektit teknik të shtrirjes dhe terminimit të
kabllit optik implikon edhe faktor tjerë siç është leja komunale për qase në puseta, nëse
ato ekzistojn, apo edhe marrja e lejes për hapje të kanalit dhe shtrirje të kabllit optik.
Kjo njëherit paraqet kosto shtesë.
Në rastet kur klienti potencial ndodhte pranë linje ku kalon OPGW atëherë duhet që ti
ofrohet qasja nga Join-Box-i më i afërt. Distanca në mes të Join-Box-ave është e
ndryshme por ajo asnjëherë nuk e kalon 5,200 m.
Në shtojce mund të gjeni vizatimin se si duket OPGW dhe Join-Box-i në shtylle të
tensionit të lartë.
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5

METODOLOGJIA

Gjate punimit te kësaj teme është përdorur metodologjia kualitative, është shqyrtuar
literature, është marre një rast për studim si dhe është hulumtuar tregu.

Metodologjia

Kualitative

Shqyrtimi i
literatures

Rasti i studimit

Hulumtimi

Konkluzioni dhe
rekomandimi

Figura 19. Metodologjia

Hulumtimi është realizuar duke u bazuar në Analizën e industrisë së ICT në Kosovë të
realizuar nga zyra e bashkimit Europian në Kosove në Nëntor 2011. Këtu janë analizuar
116 kompani të ndryshme që kanë për veprimtari:
-

Shitje dhe përkrahje për pajisje kompjuterike,
Telekomunikime
Zhvillim softueri
Ofrimi i konsulencave në teknologjinë informative
Kabllime.
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Në pyetjen se sa është i favorshëm ambienti për operim në Kosovë, kompanitë janë
përgjigjur si në vazhdim.
70% konsiderojnë se ambienti për operim në regjion është më i mire se në Kosovë.
30% konsiderojnë se ambienti për operim në Kosovë është me i favorshëm se në
regjion.

Kushtet për operim të ICT në Kosovë
Shumë te favorshme
19 %
Të favorshme
27 %
Neutrale
27 %
Të pa favorshme
27 %
Shumë të pa favorshme
0%
Tabela 2. Kushtet për operim të ICT në Kosovë.
Analiza e industrisë së ICT në Kosovë e realizuar nga zyra e bashkimit Europian në
Kosovë në Nëntor 2011.
Segmentet primare në të cilat këto ndërmarrje janë të fokusuare janë të ndara në mënyrë
të barabartë mes sektorit publik dhe atij privat. Shitja e harduerit dhe ofrimi i
mirëmbajtjes janë dominuese.

Segmenti i tregut
Qeveria qendrore
Administrata komunale
Sektori Bankar
Sektori i Siguracioneve
Shëndetësia
Arsimi
Prodhimtaria
Telekomunikimet
Ndërtimtaria
Segmente tjerë privat

Prioritet i parë
29 %
14 %
7%
0%
0%
7%
14 %
7%
0%
22 %

Prioritet i dytë
18 %
18 %
12 %
6%
12 %
17 %
5%
0%
12 %
0%

Prioritet i tretë
8%
8%
0%
0%
0%
8%
17 %
34 %
0%
25 %

Tabela 3. Prioritetet në segmente të tregut.
Analiza e industrisë së ICT në Kosovë e realizuar nga zyra e bashkimit Europian në
Kosovë në Nëntor 2011.

Sektori privat kryeson me komunikime si prioritet i trete i kompanive.
Fakti që gjysma e kompanive të intervistuara kanë synim sektorin privat si prioritet të
parë, kur sektori publik ka 70 % të vlerës së tregut, paraqet dëshmi se sektori privat në
Kosovë është i motivuar të investoj në ICT dhe kjo mund të luaj një rol shumë të
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rëndësishëm në rritjen e industrisë së ICT në të ardhmen. Gjithashtu edhe interesimi për
telekuminikim si prioritet i tretë me 34% tregon se ky treg është premtues.
Në pyetjen se ku janë të fokusuara kompanitë sipas prioriteteve del se prijnë shitja e
harduerit dhe mirëmbajta pastaj zhvillimi i softuerit dhe trajnimet.
Aktiviteti
Zhvillimi i softuerit
Shitja dhe mirëmbajtja e
harduerit
Shitja dhe mirëmbajtja e
softuerit
Shërbime të lidhura me ICT
Infrastrukturë e ICT dhe rrjeta
Konsultime
Trajnime dhe çertifikime
Të tjera

Prioriteti i parë
17 %
39 %

Prioriteti i dytë Prioriteti i tretë
8%
9%
8%
9%

6%

38 %

0%

0%
11 %
11 %
16 %
0%

8%
15 %
8%
8%
7%

0%
28 %
18 %
27 %
9%

Tabela 4. Fokusi i kompanive në aktivitete
Analiza e industrisë së ICT në Kosovë e realizuar nga zyra e bashkimit Europian në
Kosovë në Nëntor 2011
Në fushën e çertifikimeve ndërkombëtare disa kompani janë të çertifikuar dhe shumë
tjera janë në fazën e çertifikimit. Në përgjithësi kompanitë janë të vetëdijshme për
rendësin dhe përfitimet nga procesi i çertifikimit dhe implementimi i standardeve.
Standardet e familjes ISO janë më të popullarizuar në Kosovë, ndërsa standardet tjera si
CMMI, ITIL, ITMark etj, janë më pakë të njohura.

Nuk janë te implementuar dhe nuk kanë
nevojë të implementohen
Nuk janë te implementuar, por kompanitë
planifikojnë ti implementojnë
Kompanitë janë duke implementuar
standardet
Standardet janë të implementuara

8%
69 %
8%
15 %

Tabela 5. Procesi i implementimi të standardeve.
Analiza e industrisë së ICT në Kosovë e realizuar nga zyra e bashkimit Europian në
Kosovë në Nëntor 2011.
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6

REZULTATET
6.1

Zgjidhja teknike

Pasi që gjatë shtrimit të problemit janë shfaqur dy lloje të problematikave pra ajo e
natyrës teknike dhe juridike, ne do të mundohemi që edhe ofrimin e zgjidhjeve ta
ofrojmë ndaras për këto dy kategori.
Në aspektin teknik fillimisht duhet të përcaktohemi se a jemi të përcaktuar të zhvillojmë
këtë biznes duke ofruar "dark fiber" e që edhe me anë të analizave është vërtetuar se
nuk është biznesi me i mirë i ofruar, apo jemi të përcaktuar për llojin e biznesit që ofron
kapacitete të caktuar.
Pasi që kostoja fillestare për blerjen e pajisjeve, përgatitjen e stafit si dhe mundësia për
ti ofruar klientit transmetim të besueshëm për kapacitete të caktuar, mendojmë se
biznesi fillimisht duhet të ofroj "dark fiber" për segmente të caktuara. Pas një periudhe
jo më të gjatë se një vit nga fillimi i ofrimit të këtij shërbimi duhet që të përgatitet
dokumentacioni dhe strategjia detaje për blerjen e pajisjeve transmetuese, instalimin e
tyre, trajnimin e stafit si dhe zgjidhjen e problemeve tjera teknike që shoqërojnë
instalimin e këtyre pajisjeve siç janë ato të: kyçja në burime energjetike, ventilimi,
siguria etj. Duke pasur parasysh koston e lartë të pajisjeve, mënyra më e mire është që
blerja dhe instalimi i tyre të bëhet në mënyrë graduale duke ju dhënë përparësi linçeve të
cilat janë të kërkuara nga klientët, ndërsa pjesën tjetër duke e ofruar si "dark fibër". Kjo
mënyrë e realizimit të projektit do të ishte shumë efikase pasi do ta zhvillonte biznesin
në mënyrë graduale pa një kosto të lartë fillestare. Nga 100 % e klientëve në "dark
fiber" do të shkonte duke rënë në 0%, ndërsa përqindja e klientëve që u ofrohet
kapacitet i caktuar do të ngjitej gradualisht.
Përcaktimi i pajisjeve të cilat duhet të përdoren kërkon analizë po ashtu të veçante, si
dhe vizitë dhe konsultim me kompanitë të cilat e kane kaluar këtë tranzicion dhe janë
aktual ne biznesin e ofrimit të kapaciteteve telekomunikuese. Duhet analizuar edhe
teknologjia në përdorim e klientëve potencial dhe në bazë të sajë të bëhet përcaktimi i
pajisjeve.
Pasi që komunikimi me IP aktualisht është trendi i komunikime dhe e ardhmja e
telekomunikimeve atëherë, zgjidhja duhet kërkuar aty, por duke pasur gjithmonë
parasysh edhe kërkesat e klientëve të cilët nuk kanë avancuar në këtë teknologji, pra që
kanë në përdorim TDM. Aktualisht zgjidhja më e mirë do të ishte përdorimi i pajisjeve
që përkrahin MPLS -TP, pasi që këto pajisje ofrojnë kapacitete dhe ndërfaqe të
ndryshme për klientët potencial.
Pra këto pajisje ofrojnë komunikim IP por ofrojnë edhe TDM për arsye se do të ketë
klient që këto shërbime do ti shfrytëzojnë edhe për një kohë.
Pajisje të tilla, janë pajisje të gjeneratës së ardhshme të rrjetave NGN dhe reduktojnë
koston e investimit CapEx dhe koston e operimit OpEx.
MPLS-TP prezanton zhvillimin me të ri të grupit të protokolleve MPLS. Kjo ofron një
arkitekturë që përkrahë rrjetat e bazuara në TDM dhe optimizon bartjen e paketave.
Ruan me kujdes karakteristikat e operimit dhe të menaxhimit që kanë përdorur në të
kaluarën grupet e transportit dhe lejon integrimin e plote end-to-end në infrastrukturën e
MPLS-TP.
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Duke përdorur MPLS-TP ofruesit e shërbimeve do të kenë mundësi që komisionimin,
gjetjen e gabimeve dhe menaxhimin e rrjetit të tyre ta bëjnë në mënyrë të vazhdueshme
nga gjenerata në gjeneratë tjetër.
Rrjeti aktual në KOSTT ofron redudancë fizike përmes topologjisë unazë. Pajisjet e reja
duhet që të kenë mundësin që të punojnë në këtë rrjet dhe të shfrytëzojnë mundësin e
redudancës siç është MS-SPRing. Kjo përparësi duhet të shfrytëzohet dhe të jetë një prej
adutëve kryesore në konkurrencë.

Figura 20. MPLS-TP.
Prezantim nga Huawei për KOSTT-in 2015 Prishtinë.

Në përmbushje të kërkesave nga ENTS-E, KOSTT ka realizuar rrjetin optik me shtetet
fqinje. Kjo lidhje optike është e realizuar me të gjitha shtetet fqinje me së paku një linjë
optike me 48 fibra dhe kjo mundëson ofrimin e shërbimeve për klientët te cilët
dëshirojnë te kalojnë trafikun e tyre transit përmes Kosovës.
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6.2

Zgjidhja juridike

Krijimi i një biznesi të ri brenda një ndërmarrje publike paraqet sfidë pasi që biznesi
aktual KOSTT sh.a është biznes i rregulluar dhe me buxhet të caktuar nga Zyra e
Rregullatorit te Energjisë se Kosovës (ZRrE).
KOSTT sh.a është ndërmarrje publike dhe si e tille i nënshtrohet ligjit për ndërmarrjet
publike Nr.03/L-087 [Ligji për ndërmarrje publike Nr.03/L-087] dhe ligji për
ndryshimin dhe plotësim të ligjit për ndërmarrjet publike Nr.04/L-111 [Plotësimi dhe
ndryshimi i ligjit për ndërmarrje Nr.04/L-100].
Pasi që Qeveria e Republikës së Kosovës është aksionare e 100% e KOSTT-sh.a, dhe e
menaxhon këtë ndërmarrje përmes bordit të drejtorëve, kjo edhe vendos për format se si
të zhvillohet ky biznes.
Si zgjidhje fillestare do të ishte operimi i këtij biznesi brenda për brenda KOSTT-it duke
ju ofruar shërbime kryesisht institucioneve shtetërore, si Universiteteve, Doganave,
Policisë, Forcave te Armatosura etj. Shërbime këto që nuk do të implikonin financat. Në
këtë mënyre do të vazhdonte operimi nën ombrellën e KOSTT-it dhe me buxhet të
përbashkët.
Zgjidhja afatgjate do të ishte që pas një periudhe më së shumti dy vjeçare nga fillimi i
operimit të bëhet pavarësimi i plotë si biznes vetanak, ku përsëri si aksionare do të ishte
Qeveria e Republikës se Kosove mirëpo biznesi do të kishte xhirollogari bankare dhe
do të mund të arkëtoj të hyra nga shitja e shërbimeve.
Duke u bazuar edhe në infrastrukturën telekomunikuese optike të ndërmarrjeve tjera
publikes siç janë Telekomi i Kosovës, Infrakos dhe ndërmarrje tjera, atëherë do te ishte
mirë që të bëhej një strategji kombëtare për ndërlidhjen e këtyre aseteve dhe ofrimin e
një platforme komunikuese që do të mbulonte tërë territorin e Republikës se Kosovës.
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7

KONKLUZION

Nga krejt kjo që u tha më larte mund të konkludojmë se:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Futja e KOSTT-it në tregun e telekomunikimeve është ende proces aktual dhe
atraktive. Kjo nëse i referohemi vendeve të rajonit, ndërsa pjesa tjetër siç janë
vendet e Europës kane filluar këtë proces dhjetë vite më herët.
Si operator i vetëm i operimit dhe transmisionit KOSTT posedon infrastrukturën
optike me shtrirje më të gjerë dhe më të sigurt në tërë territorin e Republikës se
Kosovës.
Dhënia me qera e fijeve optike fillimisht duhet të bëhet si “dark fibër”, pra të
ipet në shfrytëzim komplet fija optike në segment të caktuar për periudhe të
caktuar.
Pasi që parametrizimi i pajisjeve telekomunikuese në KOSTT është bërë vetëm
për nevoja vetanake, atëherë nuk mund të ofrohet zgjidhje për dhënie kapaciteti
përmes këtyre pajisjeve për palët e treta.
Para fillimit të dhënies së kapaciteteve me qera, duhet që të analizohet tregu
vendore dhe ai i jashtëm se për çfarë lloji të shërbimeve ka nevojë, kjo ndihmon
në parametrizimin e pajisjeve të reja.
Përcaktim i modelit të pajisjeve të cilat do të shfrytëzohen për dhënie kapaciteti
me qera duhet të bëhet në mënyre që të ofrohet shërbime për teknologjitë aktuale
si TDM dhe IP dhe të jenë në trend me teknologjinë për së paku dhjetë vite të
ardhme.
Trajnimi i stafit si dhe plotësimi me pozita të cilat do të mbulonin pjesën
komerciale është thelbësor në mbarëvajtjen e punëve në këtë biznes.
Njoftimi i palëve të interesuara për kapacitete që janë në dispozicion duhet të
bëhet përmes mjeteve të informimit duke përfshire edhe teknologjitë aktuale si
mediat sociale etj.
Angazhimi i ekspertëve me përvoje apo i kompanive konsulentë në ofrimin e
këshillave, në mënyre që të garantojnë një fillim dhe mbarëvajtje të suksesshme
te këtij biznesi.
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APENDICE A

Figura 21. Rrjeti i fibrit optik në KOSTT
Projekti: SCADA - EMS & Telekomunkacioni, KOSTT, 2011.
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10 APENDICE B

Licencat

Ndërmarrja e Licencuar

Ndërmarrj

Nr.

Nr.
Licencave

Regjistri i Ndërmarrjeve
të Licencuara nga Autoriteti
Rregullator i
Telekomunikacionit (ART) për Ofrimin
e Rrjetave dhe Shërbimeve
Telekomunikuese publike. Tetor 2012

Lloji i Shërbimit të Licencuar / Autorizuar

1

1

1 Licencë për Shërbime të Telefonisë Fikse

2

2

1

3

3

1 Autorizim për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit

4

1 Licencë për shërbime me Vlerë të shtuar

5

1

2 Autorizim per Ofrimin e Shërbimeve të Internetit

6

2

2

Licencë për Shërbime të Telefonisë Fikse

7

3

2

Licencë për Shërbime Telekomunikuese Mobile - GSM

4

1

Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare

5

2 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

4

1

Posta dhe Telekomi i

Licencë për Shërbime Telekomunikuese Mobile - GSM

Kosovës sh.a.

8
9

2

IPKOTelecomunication
LLC

10

3 Kujtesa.net LLC

1

3 Autorizim për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit

11

4 N.T.SH. Media Projekt

1

3 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

1

2

12

Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare

13

5 Aurora Israphone sh.p.k

2

4 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

14

6 TVN Cablenet sh.p.k.

1

4 Licencë për Shërbime të Internetit

15

1

5 Licencë për Shërbime të Internetit

16

2

3

3

1 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtare

4

5 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

19

1

6 Licencë për Shërbime të Internetit

20

2

4 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare

21

3

2 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtare

22

8 V.I.P. Trading & Albi

4

6 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

23

9 Kristal Services

1

7 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

17
18

7 IPSWISS sh.p.k.

Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare

45

24

10 Call Center Kosova sh.p. k 1

8 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

25

11 ZERO POZITIVE

1

9 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

26

12 Broadband Kosova

1

7 Licencë për Shërbime të Internetit

27

13 MEDIA PLUS

1

10 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

28

14 N.SH.T. ATI-KOS

1

8 Licencë për Shërbime të Internetit

29

15 MCMnet

1

9 Licencë për Shërbime të Internetit

30

16 Dardafon.net LLC

1

1 Licencë për Sherbime MVNO (Mobile Virtual Network Operator)

31

Dukagjini
Telecommunications
17 sh.p.k.

1

2 Licencë për Sherbime MVNO (Mobile Virtual Network Operator)

32

1

10 Licencë për Shërbime të Internetit

33

18 N.P.SH. ARTMOTION

2

3 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtare

34

19 GROTING sh.p.k.

1

11 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

35

20 Initial Services

1

12 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

36

1

4 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtare

37

21 ALBAMEX sh.p.k.

1

13 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

38

22 GRAND MEDIA

1

14 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

39

23 FAST EUROPE VENTUR 1

15 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

40

1

3 Licencë për Shërbime të Telfeonisë Fikse

41

2

5 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare

3

5 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtar

42

24 Konet sh.p.k

43

25 ITS

1

11 Licencë për Shërbime të Internetit

44

26 Automatika

1

16 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

46

Telcom International
45

27

1

12 Licencë për Shërbime të Internetit

46

28 ITT DINO

1

13 Licencë për Shërbime të Internetit

47

29 LEELOO

1

17 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

48

30 Operatorico sh.p.k.

1

18 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

49

31 NTH Media sh.p.k

1

19 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

50

32 Pronto Kompjuteri d.o.o.

1

20 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

51

33 N.SH. New Promotion-K

1

21 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

52

34 .SH. MEBI Communicatio 1

53
54

35

Group

14 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë

Kosova

1

6 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtar

Communications sh.p.k.

2

6 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare

55

36 N.SH. Drinia Net

1

15 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren

56

37 N.T.SH. KAYALAR

1

22 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

57

38 N.T.SH. Elcom - F

1

16 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë

58

39 N.T. Orange Net

1

17 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Gjilan

59

40 Cacttus

1

23 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

60

41 Albi@Net

1

Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren,
18 Pejë

61

1

19 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Nacional

62

42 NEGENET sh.p.k.

2

24 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

63

43 Urban Tech sh.p.k.

1

20 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë

64

44 Kosovaonline sh.p.k

1

21 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren

65

45 D.T.SH. CONNECT-ISP

1

22 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren

66

46 N.SH. Surf 4 Fun

1

23 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë

47

Licencë për Shërbime të Internetit në nivel
67

47 N.T.P Ardi

1

24

68

48 N.T.SH. A-Net

1

25 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Gjilan

69

49 N.T.SH. OAZA

1

26 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren

70

50 N.P.SH. Syri i Yllit

1

27 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Gjilan

1

28 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren

Regjional/Prishtinës,Mitrovicë

Tel Communications
71
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72

52 Arb Market sh.p.k.

1

29 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë

73

53 N.SH.T. Jakova Phone

1

25 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

74

54 N.T.SH. KOSPROD

1

30 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Nacional

75

55 N.P. Kosova Phone

1

26 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

76

56 N.T.SH. Watt Electronic

1

31 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë

77

57 N.T. Banana

1

32 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë

78

58 N.T.SH. Albalink

1

33 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë

79

59 N.Sh.T. DioniNet

1

34 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren

80

60 N.Sh. B-Net

1

35 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë

81

61 D.SH. SMANI NET

1

36 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren

82

62 N.Sh.T. MerrJep Com

1

27 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

83

63 N.Sh.T. Kadria - Net

1

37 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë

84

64 N.Sh. VERDH

1

28 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

85

65 ComNet sh.p.k.

1

38 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Gjilan

86

66 N.SH.T "Spring"

1

29 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

87

67

1

39 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional /Mitrovicë

LLC

N.P. "Metrolink
Wireless"

48

88

68 N.SH.T "Elektra"

1

40 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Gjilan

89

69 N.T.P. "Galaktika"

1

41 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Prizren

90

70 I.T."Kosova Net"

1

42 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Gjilan

91

71 N.T.Sh. "Trioneti"

1

43 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë

92

72 S.Z.R. "Prizma"

1

44 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Prishtinë

93

73 ITBM Group LLC

1

45 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Gjilan

94

74 Eurina sh.p.k.

1

46 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë

95

75 Fiberlink sh.p.k.

1

47 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë

96

76

1

30 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

97

77 Vista

1

48 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Nacional

98

78 Fine Line Group LLC

1

31 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar

99

79 KTTN LLC

1

1 Licencë për Shërbime të Infrastrukturës Telekomunikuese

100

80 N.Sh. 'ISP - PLANET'

1

49 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Prizren

PR - Communication
sh.p.k

Tabela 6. Lista e operatoreve që ofrojnë shërbime telekomunikuese, të licencuar
nga ARKEP.
http://www.arkep-rks.org/
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11 APENDICE C
Skema e OPGW në LP.

Figura 22. Skema e OPGW në LP
Projekti: SCADA - EMS &
Telekomunkacioni, KOSTT, 2011

12 APENDICE D
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12

APENDICE C

ITU standardet për G.655.D
Fibre attributes
Attribute

Mode field diameter

Cladding diameter
Core concentricity error
Cladding non-circularity
Cable cut-off wavelength
Macrobend loss

Proof stress
Chromatic dispersion
coefficient
(ps/nm·km)

Detail

Wavelength
Range of nominal values
Tolerance
Nominal
Tolerance
Maximum
Maximum
Maximum
Radius
Number of turns
Maximum at 1625 nm
Minimum
Dmin(λ): 1460-1550 nm
Dmin(λ): 1550-1625 nm
Dmax(λ): 1460-1550 nm
Dmax(λ): 1550-1625 nm

Uncabled fibre PMD
coefficient
Attenuation coefficient
(Note 2)
PMD coefficient
(Note 3)

Maximum

Value

1550 nm
8-11 μm
± 0.6 μm
125 μm
± 1 μm
0.6 μm
1.0%
1450 nm
30 mm
100
0.1 dB
0.69 GPa
7.0
(λ − 1460) − 4.20
90
2.97
(λ − 1550) + 2.80
75
2.91
(λ − 1460) + 3.29
90
5.06
(λ − 1550) + 6.20
75
(Note 1)

Maximum at 1550 nm
0.35 dB/km
Maximum at 1625 nm
0.4 dB/km
M
20 cables
Q
0.01%
Maximum PMDQ
0.20 ps/√km
NOTE 1 – According to clause 6.2, a maximum PMDQ value on uncabled fibre is
specified in order to support the primary requirement on cable PMDQ.
NOTE 2 – The attenuation coefficient values listed in this table should not be applied to
short cables such as jumper cables, indoor cables and drop cables. For example, [b-IEC
60794-2-11] specifies the attenuation coefficient of indoor cables as 1.0 dB/km or less
at both 1310 and 1550 nm.
NOTE 3 − Larger PMDQ values (e.g., ≤ 0.5 ps/√km) can be agreed for particular
applications between the manufacturer and user.
Tabela 7. Atributet e fibrit G.655.D.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.655-200911-I/en.
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